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«Η γυναίκα μου δε θα δουλεύει… θα ’ναι νοικοκυρά…»:
Προσδοκίες εφήβων της μειονότητας για τις σχέσεις 
των δύο φύλων στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα1,2
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΚΚΑ3
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις προσδοκίες των εφήβων
της μειονότητας4 για τη μελλοντική επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή κα-
θώς και για τις σχέσεις των δύο φύλων στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα. Συμ-
μετείχαν συνολικά 180 (86 έφηβοι της πλειονότητας και 94 της μειονότητας) έφηβοι των τριών τάξεων του
λυκείου οι οποίοι προέρχονταν από τρία λύκεια της περιοχής της Θράκης. Από τους 180 εφήβους, 82 ήταν
αγόρια και 98 κορίτσια. Παράγοντες που εξετάζονται στη μελέτη είναι οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες
των εφήβων για την οικογένεια και την εργασία. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω: (α) δομημένου ερωτη-
ματολογίου, και (β) έκθεσης με θέμα «Μια μέρα στην οικογένειά μου». Η μελέτη αναδεικνύει τις πολλαπλές
ταυτότητες φύλου που δομούνται από πολιτισμικά διαφορετικές, ως προς το φύλο, τη θρησκεία και την
κοινωνική θέση, ομάδες εφήβων. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι, καθώς τα αγόρια και
τα κορίτσια και των δύο ομάδων προβάλλουν τον εαυτό τους στο μέλλον, προσπαθούν να δομήσουν το
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο θα ζουν, να προσδιορίσουν τη θέση τους μέσα σ’ αυτό και να αποδώσουν νόη-
μα στις σχέσεις τους με το άλλο φύλο με ένα δυναμικό τρόπο.
Λέξεις-κλειδιά: Μειονότητα, Ταυτότητα φύλου, Σχέσεις των δύο φύλων, Προσδοκίες εφήβων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. Τμήμα αυτών των δεδομένων έχει αξιοποιηθεί στην εργασία με τίτλο «Οι απόψεις και οι προσδοκίες εφήβων
της μειονότητας και της πλειονότητας για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και τη μελλοντική τους οικογέ-
νεια», στο Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου με τους Ε. Γωνίδα, Δ. Μαρκουλή, Α. Ευκλείδη, Ν. Τερζή, Μ. Παπαθανασίου, &
Α. Μαριδάκη-Κασσωτάκη (Επιμ. Έκδοσης, 2008), Συλλογή Κειμένων «Επαγγελματικές επιλογές & επιλογές ζωής  νέων
ατόμων» (σσ. 251-284). Αθήνα: On demand.
2. Η υλοποίηση της παρούσας μελέτης είχε τη στήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και των Διευ-
θύνσεων των Σχολείων που συμμετείχαν. Επιπλέον, θα ήταν αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή των εφήβων που πή-
ραν μέρος σε αυτήν.
3. Διεύθυνση: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νέα Χηλή 68100 Αλεξανδρούπολη. Ε-mail:
dsakka@eled.duth.gr
4. H μειονότητα της Θράκης είναι η μόνη επίσημα αναγνωρισμένη μειονότητα στην Ελλάδα και η θέση της
κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης (Dragonas & Fragoudaki, 2006).
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1. Εισαγωγή
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διε-
ρευνήσει τις προσδοκίες των εφήβων της μειονό-
τητας για τη μελλοντική επαγγελματική και οικο-
γενειακή τους ζωή καθώς και για τις σχέσεις των
δύο φύλων στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα. Η
συμβολή της έγκειται στο γεγονός ότι οι προσδο-
κίες των εφήβων της μειονότητας συγκρίνονται με
εκείνες των εφήβων της πλειονότητας. Η συγκε-
κριμένη προσέγγιση επιτρέπει την εξέταση των
προσδοκιών, των αντιλήψεων και της συμπεριφο-
ράς που υιοθετούν οι ομάδες που αποτελούν μει-
ονότητα σε σύγκριση με την κοινωνική πραγματι-
κότητα στην οποία ζουν και όχι βάσει ενός τεχνι-
κά προκατασκευασμένου πρότυπου ρόλων ή
αξιών που υποτίθεται ότι χαρακτηρίζει την κυ-
ρίαρχη ομάδα (Δεφίγγου & Κουφάκου, 1993. Σακ-
κά, 1996. Sakka, 2009). 
Στο πλαίσιο αυτό, (α) η μελέτη αποτελεί μια
πρώτη προσπάθεια διερεύνησης των τρόπων με
τους οποίους έφηβοι που προέρχονται από πολι-
τισμικά5 διαφορετικές ως προς το φύλο, τη θρη-
σκεία και την κοινωνική θέση ομάδες σχεδιάζουν
τη μελλοντική τους επαγγελματική και οικογενει-
ακή ζωή και νοηματοδοτούν τη σχέση τους με το
άλλο φύλο, ενώ,  (β) παράλληλα, αποσκοπεί στη
διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι ίδιοι
οι έφηβοι διαχειρίζονται αυτές τις υπαγωγές προ-
κειμένου να αποδώσουν νόημα στις σχέσεις των
δύο φύλων.
Τα ερωτήματα αυτά είναι σημαντικά με δεδο-
μένο ότι: 
(α) Το φύλο μαζί με την εθνικότητα, τον πολι-
τισμό, τη φυλή ή τη θρησκεία, το κοινωνικοοικο-
νομικό επίπεδο κ.ά. αποτελούν, από τη μια, κοινω-
νιολογικές κατηγορίες βάσει των οποίων κατανέ-
μονται άνισα τα οικονομικά και κοινωνικά προνό-
μια, αποθέματα και οφέλη (Quina, & Bronstein,
2003. Dines, & Humez, 2003. Χρυσοχόου, 2005).
Από την άλλη, οι παραπάνω κατηγορίες, όπως εί-
ναι γνωστό, κατασκευάζονται κοινωνικά. Έτσι απο-
κτούν νόημα στο εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο μέ-
σα στο οποίο δομούνται, με την έννοια ότι οι άν-
θρωποι που συμμετέχουν στο ίδιο πολιτισμικό
πλαίσιο «μοιράζονται κοινά συστήματα κοινωνικής
κατηγοριοποίησης και κοινές αντιλήψεις για την
κοινωνική θέση, τη σημασία και τις σχέσεις αυτών
των κατηγοριών» (Χρυσοχόου, 2005, σελ. 42).
Όπως υποστηρίζεται στην κοινωνιοψυχολογι-
κή έρευνα, οι κατηγορίες αυτές σηματοδοτούν τη
θέση ενός ατόμου στην κοινωνία, επηρεάζουν την
εμπειρία του και διαμορφώνουν τις αντιλήψεις και
τις πρακτικές του. Παράλληλα, παρέχουν στα μέ-
λη της κάθε κατηγορίας μια κοινωνική ταυτότητα
(Χρυσοχόου, 2005. Hogg, & Vaughan, 2010). Με
δεδομένο ωστόσο ότι οι ταυτότητες που αφορούν
το φύλο, την εθνοτική προέλευση, τη φυλή, την
ηλικία κ.τ.λ. συνυπάρχουν, αναγνωρίζεται σήμερα
όλο και περισσότερο ότι η ταυτότητα είναι πιο
σύνθετη απ’ ό,τι αρχικά θεωρήθηκε.
Σύμφωνα με νεότερες προσεγγίσεις στο χώρο
των σπουδών του φύλου και της κοινωνικής ψυ-
χολογίας (κοινωνικο-κονστρουκσιονιστικές προ -
σεγγίσεις), το άτομο, ως ενεργός κοινωνικός δρά-
στης, νοηματοδοτεί την ταυτότητά του με δημι-
ουργικό τρόπο ανάλογα με τη συνθήκη επικοινω-
νίας στην οποία βρίσκεται κάθε φορά. Στο πλαίσιο
αυτό, η ταυτότητα κατασκευάζεται και επανα-κα-
τασκευάζεται διαρκώς καθώς ένας/μια ομιλητής/-
τρια τοποθετεί τον εαυτό του/της σε συγκεκριμέ-
νες θέσεις που έχουν σχέση με τις παραπάνω κα-
τηγοριοποιήσεις ή/και άλλες. Σύμφωνα με τον
Connell (1987), η διαμόρφωση της κοινωνικής
ταυτότητας μπορεί να κατανοηθεί ως σχέδιο ερ-
γασίας το οποίο αναπτύσσει το άτομο χρησιμο-
ποιώντας ποικίλους πόρους (π.χ. συλλογικές αντι-
λήψεις για το τι σημαίνει να είναι κανείς άνδρας ή
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5. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για τον όρο «πολιτισμός» ή κουλτούρα. Όπως επισημαίνει η Χρυσοχόου (2005), η
κουλτούρα γίνεται ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης των ανθρώπων και μερικές φορές συγχέεται με το έθνος, τη
θρησκεία, τη φυλή, την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, ή με ένα συνδυασμό αυτών των κατηγοριών. Στην παρούσα ερ-
γασία νοείται ως «ένα σύνολο πεποιθήσεων, σκέψεων και πρακτικών το οποίο αποτελεί ιδιαίτερο και μοναδικό χαρα-
κτηριστικό τους, αλλά και τις διαφοροποιεί σε σχέση με τις άλλες κουλτούρες» (Χρυσοχόου, 2005, σελ. 43). 
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γυναίκα, μέλος της εργατικής ή της μεσαίας τά-
ξης κ.ο.κ.) και αποβλέποντας στην ενοποίηση ποι-
κίλων και αντιφατικών θεμάτων (π.χ. οι απαιτήσεις
διαφόρων θεσμών, όπως είναι η οικογένεια, η ερ-
γασία κ.τ.λ.).
Τέλος, είναι γνωστό από την κοινωνιοψυχολο-
γική έρευνα ότι οι ομάδες που κατέχουν χαμηλή
κοινωνική θέση γίνονται στόχος προκατάληψης
και διακρίσεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις κα-
τηγορίες «φύλο» και «φυλή» ή/και «εθνοπολιτισμι-
κή προέλευση», εφόσον μαζί με την κατηγορία
«ηλικία» ενεργοποιούν προκαταλήψεις και διακρί-
σεις, αποτελώντας έτσι τις «πιο διαδεδομένες βά-
σεις στερεoτυποποίησης» (Hogg, & Vaughan,
2010, σελ. 446). Παράλληλα, οι σχέσεις ανισοτι-
μίας που υπάρχουν ανάμεσα σε ομάδες συνδέο-
νται με την κοινωνική ταυτότητα, με την έννοια ότι
η θέση των ανθρώπων σε ένα σύστημα κοινωνικής
οργάνωσης προσδιορίζει τους πόρους που διαθέ-
τουν (Hogg, & Vaughan, 2010). Ταυτόχρονα ωστό-
σο επηρεάζουν και τους τρόπους με τους οποίους
το άτομο ερμηνεύει το ίδιο την εμπειρία του.
Όπως υποστηρίζει η Wetherell (2004): «…όταν μι-
λάμε για τάξη, “φυλή” ή κοινωνικό φύλο, έχουμε
μπροστά μας όχι μόνο τα αποτελέσματα των υλι-
κών περιορισμών, αλλά και μνήμες […] όνειρα και
κατασκευές του εαυτού» (σελ. 416). 
(β) Από την έρευνα για τις σχέσεις των δύο
φύλων στην οικογένεια και την εργασία προκύπτει
ότι η συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια σφαί-
ρα και τη μισθωτή εργασία δεν οδηγεί σε μετα-
σχηματισμό των σχέσεων των φύλων στην ιδιωτι-
κή σφαίρα και την οικογένεια (για ανασκόπηση
της σχετικής βιβλιογραφίας βλ. Δεληγιάννη-Κου-
ϊμτζή, & Σακκά, 2005. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή,
2007). Επιπλέον, η σημαντικότερη διαφορά που
παρατηρείται ανάμεσα στους άνδρες και τις γυ-
ναίκες αφορά τις πεποιθήσεις τους για το δικαί-
ωμα των γυναικών στην εργασία, καθώς έντονη
είναι η εμμονή των ανδρών σε ένα μοντέλο οικο-
γένειας στην οποία ο άνδρας θα προσκομίζει τα
προς το ζην και η γυναίκα θα φροντίζει τα παιδιά
και το νοικοκυριό (Connell, 1987. Kenway, 1995.
Αrnot, & Arizpe, 1997). 
Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των ταυτοτή-
των του φύλου κατά την εφηβεία, οι έρευνες στην
Ελλάδα δείχνουν ότι υπάρχει διάσταση στον τρό-
πο με τον οποίο τα αγόρια και τα κορίτσια δια-
μορφώνουν αντιλήψεις και προσδοκίες για την οι-
κογένεια και για το δικό τους ρόλο σ’ αυτήν (Δε-
ληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακκά, 2005. Sakka, &
Deliyanni-Kouimtzi, 2006. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή,
2007. Σακκά, 2007). Παράλληλα, οι νέες γυναίκες
επιμένουν όλο και περισσότερο για μεγαλύτερη
ισότητα των φύλων στην οικογένεια, για αναδό-
μηση του πατρικού ρόλου και της ανδρικής ταυ-
τότητας, ενώ οι συνομήλικοί τους άνδρες δεν
συμμερίζονται τις απόψεις αυτές στον ίδιο βαθμό.
Παρ’ όλα αυτά, η σύλληψη της μορφής και της
δομής της οικογένειας εξακολουθεί να διατηρεί
πολλά από τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της
(Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακκά, 2005. Sakka, &
Deliyanni-Kouimtzi, 2006. Αθανασιάδου, 2007. Κα-
ραμπατζάκη, & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2007).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι
μόνον πολύ πρόσφατα οι έρευνες για το φύλο, τό-
σο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, θεώρη-
σαν την κατηγορία «εθνοπολιτισμική/πολιτισμική
προέλευση» ή την κατηγορία «φυλή» (race) ως
ένα σημαντικό παράγοντα ο οποίος επηρεάζει τις
εμπειρίες ανδρών και γυναικών μαζί με μια τρίτη
κατηγορία, αυτήν της «κοινωνικοοικονομικής δια-
στρωμάτωσης» (Quina & Bronstein, 2003. Dines &
Humez, 2003. Σακκά, κ.ά., 2008). Έως σήμερα οι
κατηγορίες αυτές μελετούνται ξεχωριστά και μό-
νο πολύ σπάνια από κοινού. Ωστόσο έχει ανα-
γνωριστεί το γεγονός ότι το φύλο κατασκευάζεται
και ότι είναι αναγκαίο η σχετική έρευνα να στρα-
φεί προς τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές
δυνάμεις που διαμορφώνουν, επαναδιαμορφώ-
νουν και ενισχύουν την κατηγορία «φύλο» στο
χρόνο και τον χώρο (Dines, & Humez, 2003).
(γ) Η μειονότητα στο σύνολό της συνιστά μια
κοινότητα η οποία, μολονότι προσδιορίζεται μόνο
θρησκευτικά από τις διεθνείς συνθήκες, χαρακτη-
ρίζεται από γλωσσική και εθνοτική ποικιλομορφία.
Επιπλέον, πέρα από τη μειονοτική θέση την οποία
κατέχει στην ελληνική κοινωνία, η συντριπτική
πλειονότητα των μελών της κατατάσσεται στα χα-
μηλότερα κοινωνικά στρώματα. Παράλληλα, τα
κορίτσια συνιστούν μια ομάδα που αποτελεί στό-
χο διπλής ή/και πολλαπλής διάκρισης με βάση το
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φύλο, την εθνοτική-πολιτισμική-θρησκευτική προ-
έλευση και τη χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση.
Όπως επισημαίνουν οι Reid και Comas-Diaz (1990)
αναφερόμενες στη μετανάστευση, η διάκριση ως
προς το φύλο μπορεί να προέρχεται και από τα
μέλη της εθνικής μειονότητας και από τον ντόπιο
πληθυσμό, ενώ η διάκριση ως προς την εθνικότη-
τα προέρχεται και από τους άνδρες και από τις γυ-
ναίκες της χώρας υποδοχής.
Η μειονότητα στη Θράκη: εκπαίδευση,
επαγγελματικές επιλογές και οικογένεια
Η θέση της μειονότητας κατοχυρώνεται μέσω
μιας σειράς νομοθετικών κειμένων που βασίζονται
τη Συνθήκη της Λωζάννης. Η συνθήκη αναφέρεται
στους πληθυσμούς που εμπλέκονται με θρησκευ-
τικούς και όχι εθνοτικούς όρους (Ασκούνη, 2006.
Dragonas, & Fragoudaki, 2006), μολονότι στην Ελ-
λάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρό-
κειται για Έλληνες πολίτες που είναι είτε Ρομά εί-
τε τουρκικής ή πομακικής καταγωγής. Όπως έχει
επισημανθεί στη σχετική βιβλιογραφία, η μειονό-
τητα παρέμεινε αποκλεισμένη για πολλά χρόνια
από τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές της ελλη-
νικής κοινωνίας και παρέμεινε στο περιθώριο, ενώ
ταυτόχρονα αποτέλεσε το πεδίο στο οποίο εκδη-
λώθηκαν κατά καιρούς οι ανταγωνιστικές σχέσεις
Ελλάδας και Τουρκίας (Dragonas, & Fragoudaki,
2006). Η κατάσταση άλλαξε από το 1995 και μετά,
καθώς οι ελληνικές κυβερνήσεις έλαβαν μέτρα
για την οικονομική ανάπτυξη της Θράκης και της
μειονότητας ειδικότερα (Ασκούνη, 2006). Παρ’
όλα αυτά, όπως επισημαίνουν οι Dragonas και
Fragoudaki (2006), σύμφωνα με στατιστικά στοι-
χεία του 1998, η συντριπτική πλειονότητα κατα-
τάσσεται στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα.
Στην παρούσα εργασία δεν θα αναφερθούμε
στο θεσμικό πλαίσιο της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης προς τη μειονότητα της Θράκης. Θα επιση-
μάνουμε ωστόσο ορισμένα σημεία που κρίνονται
σημαντικά και δείχνουν τόσο τη σχετική περιθω-
ριοποίηση της μειονότητας όσο και τις αλλαγές
που συνέβησαν από το 1995 και μετά.
(α) Για χρόνια, οι μαθητές/-τριες της μειονό-
τητας φοιτούσαν στα λεγόμενα «μειονοτικά σχο-
λεία», το καθεστώς των οποίων υπαγορευόταν
από τη Συνθήκη της Λωζάννης και διάφορα ελλη-
νοτουρκικά μορφωτικά πρωτόκολλα. Μέχρι τα μέ-
σα της δεκαετίας του 1995, η παρεχόμενη εκπαί-
δευση ήταν ιδιαίτερα υποβαθμισμένη, ενώ ιδιαί-
τερα σημαντικό ήταν το φαινόμενο της εγκατά-
λειψης του σχολείου κυρίως από τα κορίτσια
(Ασκούνη, 2006). 
Μόνο από το 1995 και μετά η πολιτεία άρχισε
να υιοθετεί νέα μέτρα που σκοπό είχαν τη βελ-
τίωση της εκπαίδευσης των παιδιών της μειονό-
τητας τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε επί-
πεδο περιεχομένου (Καρασάνη, 2000. Ασκούνη,
2006. Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008), ενώ θε-
τικό βήμα θεωρήθηκε ο ορισμός, από την πολιτεία
το 1996, ενός ποσοστού θέσεων (0,5%) οι οποί-
ες προορίζονται για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
αποφοίτων λυκείου που προέρχονται από τη μει-
ονότητα της Θράκης (Ονσούνογλου, 1997. Ασκού-
νη, 2006). Σήμερα οι περισσότεροι μαθητές και
μαθήτριες της μειονότητας παρακολουθούν το
δημόσιο δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο, ενώ ένας
σχετικά μικρότερος αριθμός παρακολουθεί τα
αντίστοιχα δίγλωσσα μειονοτικά. Ταυτόχρονα, αυ-
ξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός εκείνων που φοι-
τούν στο ελληνικό πανεπιστήμιο (Ασκούνη, 2006.
Δραγώνα, & Φραγκουδάκη, 2008).
Στο πλαίσιο των παραπάνω, η μόρφωση των
κοριτσιών έως το 1995 ήταν μικρότερης διάρκει-
ας από εκείνη των αγοριών, ενώ σε πολλές περι-
πτώσεις τα κορίτσια κρατήθηκαν μακριά από την
εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (Κανακίδου,
1996. Κανακίδου, 1997. Ασκούνη, 2006). Σύμφω-
να με την Ασκούνη (2006) και τις Δραγώνα και
Φραγκουδάκη (2008), φαίνεται ότι, ακόμα και σή-
μερα, τα κορίτσια είναι αυτά που συμμετέχουν λι-
γότερο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εγκατα-
λείπουν συχνότερα το σχολείο και δεν συνεχίζουν
τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Όπως επισημαίνεται από τις παραπάνω συγ-
γραφείς, παράγοντες όπως το κοινωνικοοικονομι-
κό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, ο τό-
πος κατοικίας, σε συνδυασμό με το φύλο των εφή-
βων και τις προσδοκίες των γονιών για το μέλλον
των παιδιών τους καθορίζουν τις εκπαιδευτικές
επιλογές των εφήβων γενικά και των κοριτσιών ει-
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δικότερα. Οι στάσεις των γονιών, για παράδειγμα,
για τη γυναικεία εκπαίδευση είναι περισσότερο θε-
τικές στα αστικά κέντρα και σε εύπορες οικογέ-
νειες, όπου η εκπαίδευση θεωρείται μέσο για κοι-
νωνική και οικονομική άνοδο (Κανακίδου, 1996.
Ασκούνη, 2006). Στο πλαίσιο αυτό, η διαφοροποί-
ηση στις στάσεις και στις πρακτικές που υιοθε-
τούν οι γονείς σε σχέση με την εκπαίδευση των
παιδιών τους φαίνεται να αντανακλά την ιδεολο-
γική και ταξική διαφοροποίηση που υπάρχει στο
εσωτερικό της μειονότητας (Ασκούνη, 2006). 
(β) Ένας άλλος δείκτης περιθωριοποίησης
της μειονότητας είναι η επαγγελματική απασχό-
ληση των μελών της (Ασκούνη, 2006). Τα μέχρι
τώρα δεδομένα δείχνουν ότι οι επαγγελματικές
επιλογές των μελών της μειονότητας φαίνεται να
είναι ανάλογες των εκπαιδευτικών τους επιλογών.
Για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα απασχο-
λείται ποσοστό 47,2% των μελών της μειονότη-
τας, ενώ το αντίστοιχο εθνικό ποσοστό είναι 19%.
Ταυτόχρονα, η συντριπτική πλειονότητα ανήκει
στα κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα
(Ασκούνη, 2006). 
(γ) Σε ό,τι αφορά την οικογένεια, από τα ελά-
χιστα διαθέσιμα δεδομένα στον ελλαδικό χώρο
προκύπτει ότι αυτή είναι κατά κύριο λόγο παρα-
δοσιακή. Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, η
ισλαμική παράδοση είναι αυτή που αποτελεί τον
κύριο και αποκλειστικό παράγοντα διαμόρφωσης
των οικογενειακών ηθών (Παναγιωτίδης, 1996.
Κανακίδου, 1996). Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζε-
ται ότι ο διαχωρισμός των ρόλων με βάση το φύ-
λο υπαγορεύεται άμεσα από τη θρησκεία και είναι
απόρροια μιας αυστηρής και ταυτόχρονα συνε-
κτικής κοινωνικής οργάνωσης, ενώ η ένδειξη σε-
βασμού της γυναίκας προς τον άνδρα δεν αποτε-
λεί απλώς ηθική αρχή, αλλά καίρια επιταγή του
Κορανίου. Αντίθετα, σύμφωνα με την Ασκούνη
(2006), το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο ζει η μειονότητα είναι αυτό που ενι-
σχύει τις παραδοσιακές δομές και δημιουργεί τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διατήρηση του
διαχωρισμού των κοινωνικών και επαγγελματικών
ρόλων ανάλογα με το φύλο. 
Τα παραπάνω δεν φαίνεται να αποκλείουν την
εμφάνιση και άλλων μορφών οικογένειας (Σαρ-
ρής, 1990. Κανακίδου, 1996. Ασκούνη, 2006). Ο
Σαρρής (1990) διακρίνει τουλάχιστον τρεις τύ-
πους: την παραδοσιακή, τη σύγχρονη και τη με-
ταβατική. Σύμφωνα με το συγγραφέα, ο κάθε τύ-
πος οικογένειας χαρακτηρίζεται από διαφορετική
δομή, διαφορετική κατανομή εργασίας ανάμεσα
στους δύο συζύγους και διαφορετική ιεράρχηση
των ρόλων των μελών της εκτεταμένης ή πυρηνι-
κής οικογένειας. Σύμφωνα με την Ασκούνη (2006),
η ποικιλία αυτή φαίνεται να αντανακλά τις αλλα-
γές που έχουν γίνει κατά τα τελευταία χρόνια στο
πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει
η μειονότητα. Οι παρατηρούμενες αλλαγές ωστό-
σο, με τη σειρά τους, θέτουν νέες απαιτήσεις και




Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 180 (86 της
πλειονότητας και 94 της μειονότητας) έφηβοι των
τριών τάξεων του λυκείου, οι οποίοι προέρχονταν
από δύο δημόσια λύκεια και ένα μειονοτικό σε
αστικό κέντρο της περιοχής της Θράκης. Από
τους 180 εφήβους, 82 ήταν αγόρια (46%) και 98
(54%) ήταν κορίτσια. Ο αριθμός αγοριών και κο-
ριτσιών ανά ομάδα ήταν περίπου ο ίδιος. Συγκε-
κριμένα, στη μελέτη έλαβαν μέρος 34 αγόρια
(40%) και 52 κορίτσια (60%) της πλειονότητας και
48 αγόρια (51%) και 46 κορίτσια (49%) της μειο-
νότητας. Τέλος, από το συνολικό αριθμό των συμ-
μετεχόντων, 71 φοιτούσαν στην Α’ Λυκείου (39%),
53 φοιτούσαν στη Β’ Λυκείου (30%) και 56 στην Γ’
Λυκείου (31%). 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί σε προηγούμενη
μελέτη μας που αφορούσε τις ίδιες ομάδες εφή-
βων (Σακκά, 2008), οι συμμετέχοντες/-ουσες διέ-
φεραν ως προς την ηλικία τους, την ηλικία στην
οποία παντρεύτηκαν οι γονείς τους και το κοινω-
νικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας έτσι όπως
αυτό προσδιορίζεται από το εκπαιδευτικό επίπεδο
και το επάγγελμα των γονιών. Συγκεκριμένα, οι
έφηβοι της μειονότητας είναι μεγαλύτεροι στην
ηλικία από την ομάδα των εφήβων της πλειονότη-
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τας (για παράδειγμα, στην ομάδα των εφήβων της
μειονότητας ποσοστό 29% είναι 18 ή 19 ετών, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό στην ομάδα των συμμαθη-
τών/-τριών τους της πλειονότητας είναι 8%). Πα-
ράλληλα, η ηλικία γάμου των γονιών των εφήβων
της μειονότητας ήταν σημαντικά χαμηλότερη από
εκείνη των γονιών των εφήβων της πλειονότητας. 
Τέλος, σε συμφωνία με τις υπάρχουσες έρευ-
νες (Ονσούνογλου, 1997. Τρέσσου, 1997. Ασκού-
νη, 2006 κ.ά.), το κοινωνικοοικονομικό και μορ-
φωτικό επίπεδο των οικογενειών των εφήβων της
μειονότητας φαίνεται να είναι μάλλον σημαντικά
χαμηλότερο από εκείνο των γονιών των εφήβων
της πλειονότητας. Η πλειοψηφία των γονιών της
μειονότητας είναι απόφοιτοι δημοτικού (πατέρες
57%, μητέρες 83%), ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό
(πατέρες 19%, μητέρες 2%) ολοκλήρωσε τις
σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντί-
θετα, στην ομάδα των εφήβων της πλειονότητας,
η πλειοψηφία των πατέρων είναι απόφοιτοι τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (58%), ενώ οι μητέρες είτε
ολοκλήρωσαν το λύκειο (45%) είτε ολοκλήρωσαν
την τριτοβάθμια εκπαίδευση (38%).
Παράλληλα, οι περισσότεροι από τους πατέ-
ρες στην ομάδα των εφήβων της μειονότητας εί-
ναι μικροεπαγγελματίες (23%) ή αγρότες/εργάτες
(48%), ενώ οι περισσότεροι από τους πατέρες
των εφήβων της πλειονότητας είναι δημόσιοι ή
ιδιωτικοί υπάλληλοι (41%) και ελεύθεροι επαγ-
γελματίες (20%). Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσο-
στό των μητέρων των εφήβων της μειονότητας
ασχολούνται με τα οικιακά (77%), σε αντίθεση με
τις μητέρες των εφήβων της πλειονότητας οι
οποίες κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους (67%)
εργάζονται (Σακκά, 2008). 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαφορετι-
κή κοινωνική θέση των εφήβων (μειονότητα-πλει-
ονότητα) αντανακλά και το διαφορετικό κοινωνι-
κοοικονομικό επίπεδο της κάθε ομάδας. Στο ση-
μείο αυτό πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι σε κα-
μία περίπτωση οι συμμετέχοντες/-ουσες στη με-
λέτη δεν αντιπροσωπεύουν το γενικό πληθυσμό.
Οι έφηβοι της πλειονότητας προέρχονται από δύο
μόνο σχολεία αστικού κέντρου της περιοχής της
Θράκης, ενώ εκείνοι/-ες της μειονότητας αποτε-
λούν μία από τις πολλές υποομάδες της, με την
έννοια ότι οι συγκεκριμένοι έφηβοι: (α) ζουν σε (ή
κοντά σε) αστικό κέντρο, ενώ μεγάλο τμήμα της
μειονότητας ζει σε λιγότερο ή περισσότερο απο-
μακρυσμένες αγροτικές περιοχές (Διβάνη, 1999.
Ασκούνη, 2006) (β) συνεχίζουν τις σπουδές τους
και πέραν της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης, γεγονός που δεν συμβαίνει με σημαντικό
αριθμό συνομηλίκων τους ακόμα και σήμερα (Κα-
νακίδου, 1997. Διβάνη, 1999. Ασκούνη, 2006) και
(γ) παρακολουθούν το μειονοτικό λύκειο, σε αντί-
θεση με άλλους/-ες της ίδιας ομάδας που είτε πα-
ρακολουθούν το δημόσιο λύκειο είτε έχουν διακό-
ψει τις σπουδές τους (Ασκούνη, 2006).
Ερευνητικά εργαλεία
Για τη διερεύνηση των πεποιθήσεων και των
προσδοκιών των εφήβων συλλέχτηκαν ποσοτικά
και ποιοτικά δεδομένα βάσει (1) δομημένου ερω-
τηματολογίου το οποίο εξέταζε, μεταξύ άλλων:
(α) τις προσδοκίες των εφήβων για την επαγγελ-
ματική τους ζωή στο μέλλον, και (β) τις προσδο-
κίες τους για τη μελλοντική τους οικογένεια. H κα-
τασκευή του ερωτηματολογίου στηρίχτηκε σε
ήδη υπάρχοντα (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακκά,
2003). Συγκεκριμένα, προκειμένου να διερευνη-
θούν οι προσδοκίες των εφήβων για την επαγ-
γελματική τους ζωή, ζητήθηκε από αυτούς/-ές να
προσδιορίσουν: (α) το είδος του επαγγέλματος
που θα ήθελαν να κάνουν στο μέλλον, δηλώνο-
ντας το βαθμό προτίμησής τους, βάσει τετρά-
βαθμης κλίμακας, σε τρεις επαγγελματικές κατη-
γορίες και (β) τις προσδοκίες τους για τα χαρα-
κτηριστικά του μελλοντικού τους επαγγέλματος
δηλώνοντας, βάσει τετράβαθμης κλίμακας, το
βαθμό στον οποίο ισχύουν για αυτούς /-ές προ-
καθορισμένες κατηγορίες χαρακτηριστικών.
Παράλληλα, για να διερευνηθούν οι προσδο-
κίες των εφήβων για τη μελλοντική τους οικογέ-
νεια, ζητήθηκε να προσδιορίσουν: (α) την ηλικία
στην οποία επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική
τους οικογένεια βάσει τετράβαθμης κλίμακας
(1=15-20, 2=21-25 ετών, 3=26-30 ετών, 4=31-35
ετών) (β) τον αριθμό των παιδιών που θα ήθελαν
να αποκτήσουν και (γ) τις προϋποθέσεις που θα
πρέπει, κατά τη γνώμη τους, να ισχύουν για να
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δημιουργήσουν οι ίδιοι/-ες οικογένεια δηλώνο-
ντας, βάσει τετράβαθμης κλίμακας, το βαθμό
συμφωνίας τους με προκαθορισμένες κατηγορίες
προϋποθέσεων. 
Για τον έλεγχο των διαφορών ανάμεσα στις
δύο ομάδες και ανάμεσα στα αγόρια και τα κορί-
τσια της κάθε ομάδας χρησιμοποιήθηκε ο μη πα-
ραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney. 
(β) Τέλος, ζητήθηκε από τους/τις εφήβους να
γράψουν μια έκθεση με θέμα «Μια μέρα στην οι-
κογένειά μου». Εκθέσεις αυτού του τύπου έχουν
χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες μελέτες, τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για τη διε-
ρεύνηση των τρόπων με τους οποίους τα δύο φύ-
λα κατανοούν τις σχέσεις των φύλων στην οικογέ-
νεια καθώς και τη δική τους θέση μέσα σ’ αυτήν
(Halldén, 1997. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακκά,
2004). 
Οι απαντήσεις των εφήβων υποβλήθηκαν σε
θεματική ανάλυση προκειμένου να κατανοηθούν
οι εικόνες που δομούν οι έφηβοι για τη μελλοντι-
κή τους ζωή. Η επιλογή αυτή κρίθηκε αναγκαία,
με δεδομένο ότι οι εκθέσεις των εφήβων της μει-
ονότητας ήταν ιδιαίτερα σύντομες επειδή πολλοί
από αυτούς/-ές δεν μιλούν καλά τα Ελληνικά. Κρί-
θηκε απαραίτητο επομένως να χρησιμοποιηθεί
μια ευέλικτη μέθοδος ανάλυσης προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν και να διερευνηθούν διεξοδικά
όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Όπως είναι γνωστό,
η θεματική ανάλυση αποτελεί μια τέτοια μέθοδο
ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων και επιτρέπει τη
λεπτομερή επεξεργασία των αντιλήψεων και των
πεποιθήσεων των συμμετεχόντων καθώς συζη-
τούν ένα θέμα (Smith, 1999). 
Η συλλογή δεδομένων έγινε κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους 2007-08 και διήρκεσε τρεις
διδακτικές ώρες. 
3. Αποτελέσματα και συζήτηση
Οι προσδοκίες των εφήβων για 
το μελλοντικό τους επάγγελμα 
Υπενθυμίζεται ότι, προκειμένου να διερευνη-
θούν οι προσδοκίες των εφήβων για την επαγ-
γελματική τους ζωή στο μέλλον, ζητήθηκε από
αυτούς, βάσει προκαθορισμένων επιλογών, να
δηλώσουν το είδος του επαγγέλματος που θα ήθε-
λαν να ακολουθήσουν καθώς και τα χαρακτηρι-
στικά αυτού του επαγγέλματος.
Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «τι επάγγελμα
θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον», οι έφηβοι ανα-
φέρουν ότι, έως ένα βαθμό, θα επέλεγαν τα επαγ-
γέλματα του επιστήμονα ή του δημόσιου υπαλλή-
λου, αλλά όχι του ειδικευμένου τεχνίτη. Στατιστι-
κά σημαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν στις
δύο από τις τρεις περιπτώσεις. Οι έφηβοι της
πλειονότητας, σε υψηλότερο βαθμό από εκείνους
της μειονότητας, δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν το
επάγγελμα του δημόσιου υπαλλήλου, ενώ οι έφη-
βοι της μειονότητας δήλωσαν σε υψηλότερο βαθ-
μό από εκείνους της πλειονότητας ότι θα προτι-
μούσαν το επάγγελμα του ειδικευμένου τεχνίτη
(Πίνακας 1α). Φαίνεται επομένως ότι οι έφηβοι
της μειονότητας, σε αντίθεση με εκείνους/-ες της
πλειονότητας, θεωρούν πιο εφικτό στόχο την
άσκηση του επαγγέλματος του ειδικευμένου τε-
χνίτη παρά του δημόσιου υπαλλήλου.
Μολονότι οι παραπάνω κατηγορίες δεν απο-
κλείουν η μια την άλλη (με την έννοια ότι ένας επι-
στήμονας ή ένας ειδικευμένος τεχνίτης θα μπο-
ρούσε να είναι δημόσιος υπάλληλος), φαίνεται ότι,
όταν δεν αποτελεί μελλοντική προοπτική το επάγ-
γελμα του επιστήμονα, οι προσδοκίες των εφήβων
των δύο ομάδων διαφοροποιούνται σε αρκετά
υψηλό βαθμό. Σε ποιο βαθμό, θα μπορούσαμε να
πούμε, ότι οι έφηβοι της μειονότητας, όταν δεν
προσβλέπουν στο επάγγελμα του επιστήμονα,
διατηρούν χαμηλότερες επαγγελματικές προσδο-
κίες από εκείνες των εφήβων της πλειονότητας; Οι
αντιλήψεις των εφήβων για τα χαρακτηριστικά του
μελλοντικού τους επαγγέλματος ίσως εν μέρει δώ-
σουν απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα.
Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα
αγόρια και τα κορίτσια της κάθε ομάδας παρου-
σιάστηκε μόνο σε μία περίπτωση. Σύμφωνα με τον
έλεγχο Mann Whitney, στην ομάδα της πλειονό-
τητας τα αγόρια (ΜΟ= 2,26  ΣΑ=1,06) σε υψηλό-
τερο βαθμό από ό,τι τα κορίτσια (ΜΟ= 1,40
ΣΑ=0,64) δήλωσαν ότι προτιμούν το επάγγελμα
του ειδικευμένου τεχνίτη (Mann-Whitney U=-
3,888  p=0,000). Ανάλογη διαφοροποίηση δεν πα-
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ρουσιάστηκε ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια
της μειονότητας.
Σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι η
παρατηρούμενη διαφοροποίηση ως προς το φύ-
λο στην ομάδα της πλειονότητας αντανακλά τις
χαμηλότερες επαγγελματικές προσδοκίες των
αγοριών αυτής της ομάδας; Από τη μια, έχει κατά
καιρούς υποστηριχθεί, από ανάλογες μελέτες
στον ελλαδικό χώρο, ότι τα κορίτσια διεκδικούν,
σε υψηλότερο βαθμό από τα αγόρια, επαγγέλμα-
τα υψηλού κύρους (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακ-
κά, 2005. Στογιαννίδου, Σακκά, & Δεληγιάννη-
Κουϊμτζή, 2007). Από την άλλη, ωστόσο, η παρα-
τηρούμενη διαφοροποίηση μπορεί να δείχνει ότι
τα κορίτσια της πλειονότητας δεν επέλεξαν τη συ-
γκεκριμένη κατηγορία επειδή σ’ αυτήν υπάγονται
συνήθως επαγγέλματα που θεωρούνται κυρίως
«ανδρικά» (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακκά, 2005).
Ως προς τα χαρακτηριστικά της εργασίας που
θα ήθελαν να κάνουν στο μέλλον, οι έφηβοι της
πλειονότητας προσδοκούν ότι το μελλοντικό τους
επάγγελμα θα τους εξασφαλίζει κυρίως την οικο-
νομική άνεση και την οικονομική ανεξαρτησία, και
δευτερευόντως το χρόνο για την οικογένειά τους.
Αντίθετα, οι έφηβοι της μειονότητας φαίνεται να
θέτουν ως προτεραιότητα κυρίως την εξασφάλι-
ση ελεύθερου χρόνου, για να είναι σε θέση να
ασχολούνται με την οικογένειά τους, και δευτε-
ρευόντως την εξασφάλιση της οικονομικής άνε-
σης. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα αγόρια
όσο και για τα κορίτσια της κάθε ομάδας, εφόσον
δεν παρουσιάστηκαν διαφορές ως προς το φύλο. 
Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα
στους εφήβους της πλειονότητας και της μειονό-
τητας παρουσιάστηκαν σε δύο περιπτώσεις. Συ-
γκεκριμένα, οι έφηβοι της πλειονότητας, σε υψη-
λότερο βαθμό από εκείνους της μειονότητας, δή-
λωσαν ότι θα επιθυμούσαν μια δουλειά που θα
τους προσφέρει οικονομική άνεση ή/και θα
τους/τις κάνει οικονομικά ανεξάρτητους/-ες (Πί-
νακας 1β).
Τα παραπάνω αποτελέσματα, σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι οι έφηβοι της μειονότητας που
δεν προσβλέπουν να έχουν στο μέλλον το επάγ-
γελμα του επιστήμονα δηλώνουν, σε υψηλότερο
βαθμό από τους/τις συμμαθητές/-τριές τους της
πλειονότητας, ότι το επάγγελμα του ειδικευμένου
τεχνίτη μπορεί να αποτελέσει για αυτούς/-ές μια
επαγγελματική προοπτική, εν μέρει φαίνεται να
ενισχύουν το επιχείρημα που έχει διατυπωθεί και
σε παλαιότερη μελέτη (Σακκά, Γωνίδα, Δεληγιάν-
νη-Κουϊμτζή, & Κιοσέογλου, 2008), ότι ορισμένοι
από τους/τις εφήβους της μειονότητας έχουν χα-
μηλότερες επαγγελματικές προσδοκίες από εκεί-
νους/-ες της πλειονότητας. 
Από την άλλη, ωστόσο, τα αποτελέσματα δεί-
χνουν επίσης ότι, ενώ οι έφηβοι της πλειονότητας
αξιολογούν υψηλότερα έναν ατομικό στόχο (οι-
κονομική ανεξαρτησία), εκείνοι/-ες της μειονότη-
τας αξιολογούν υψηλότερα τη συνύπαρξη με την
200  Δέσποινα Σακκά
Πίνακας 1α
Προσδοκίες των εφήβων για το μελλοντικό τους επάγγελμα ανά ομάδα: 
Μέσοι όροι, σταθερή απόκλιση και τιμές z1
Ομάδες
Κατηγορίες επαγγελμάτων Πλειονότητα Μειονότητα
ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ
Επιστήμονας 2,20 1,12 2,24 1,20
Δημόσιος Υπάλληλος2 2,49 1,02 1,96 0,95
Ειδικευμένος Τεχνίτης3 1,73 0,92 2,10 1,09
1. (1) δεν προτιμώ καθόλου έως (4) προτιμώ πολύ
2. Mann-Whitney U= -4,888· p= 0,000
3. Mann-Whitney U=-4,888· p= 0,000
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οικογένεια. Σε ποιο βαθμό οι παραπάνω προσδο-
κίες αντανακλούν διαφορετικούς προσανατολι-
σμούς στους τρόπους με τους οποίους οι έφηβοι
από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα κατα-
νοούν τον εαυτό τους και τις κοινωνικές-οικογε-
νειακές τους σχέσεις; Το ερώτημα αυτό αξίζει να
διερευνηθεί περισσότερο, εφόσον, όπως υποστη-
ρίζεται στη διαπολιτισμική έρευνα (για την ανα-
σκόπηση σχετικών μελετών βλ. Ηogg, & Vaughan,
2010. Χρυσοχόου, 2005), άλλες κοινωνίες βασί-
ζονται στον ατομοκεντρισμό και άλλες στην αλ-
ληλεξάρτηση των ατόμων. Στο πλαίσιο αυτό, ο
εαυτός όσο και η βάση πάνω στην οποία διεξά-
γονται οι κοινωνικές σχέσεις θεωρείται ότι είναι
σχετικά ανεξάρτητες έννοιες στις πιο ατομοκε-
ντρικές κοινωνίες και σχετικά αλληλοεξαρτώμε-
νες στις πιο ομαδοκεντρικές κοινωνίες.
Οι προσδοκίες των εφήβων για την 
οικογένεια και την οικογενειακή ζωή 
Υπενθυμίζεται ότι, για να κατανοηθούν οι από-
ψεις των εφήβων για την οικογένεια και την οικο-
γενειακή ζωή, ζητήθηκε να απαντήσουν σε σειρά
κλειστών ερωτήσεων σχετικά με τις προϋποθέ-
σεις που θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχουν για τη
δημιουργία οικογένειας, περιλαμβανομένης και
της ηλικίας για τη δημιουργία οικογένειας. 
Στην ερώτηση αναφορικά με την επιθυμητή
ηλικία για τη δημιουργία οικογένειας, οι έφηβοι
της μειονότητας (ΜΟ= 2,55  ΣΑ=0,72), σε υψη-
λότερο βαθμό από εκείνους της πλειονότητας
(ΜΟ= 2,79  ΣΑ=0,58), δήλωσαν ότι προτιμούν να
έχουν τη δική τους οικογένεια σε νεαρή ηλικία
(Mann-Whitney U=-2,633  p=0,008), ενώ όλοι δή-
λωσαν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν έως δύο παι-
διά. Επιπλέον, τα κορίτσια και των δύο ομάδων
(ΜΟ= 2,67  ΣΑ=0,56 και ΜΟ= 2,30  ΣΑ=0,63 για
τους εφήβους της πλειονότητας και της μειονό-
τητας αντίστοιχα) δήλωσαν, σε υψηλότερο βαθμό
από ό,τι τα αγόρια (ΜΟ= 2,97  ΣΑ=0,58 και ΜΟ=
2,79  ΣΑ=0,72 αντίστοιχα), ότι προτιμούν να
έχουν τη δική τους οικογένεια σε νεαρή ηλικία
(Mann-Whitney U=-2,294  p=0,022 και Mann-
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Πίνακας 1β
Προσδοκίες των εφήβων για χαρακτηριστικά του μελλοντικού τους επαγγέλματος ανά ομάδα:
Μέσοι όροι, σταθερή απόκλιση και τιμές z1
Ομάδες
Χαρακτηριστικά Πλειονότητα Μειονότητα
ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ
Θα ήθελα μια δουλειά που θα 3,33 0,75 3,18 0,85
μου προσφέρει ελεύθερο χρόνο 
Θα ήθελα μια δουλειά που θα 3,75 0,46 3,42 0,79
μου προσφέρει οικονομική άνεση2
Θα ήθελα μια δουλειά που θα με κάνει 3,72 0,53 3,14 0,84
οικονομικά ανεξάρτητο/-η3
Θα ήθελα μια δουλειά που θα 3,60 0,64 3,63 0,60
μου δίνει την ευκαιρία να ασχολούμαι 
με την οικογένειά μου
Θα ήθελα μια δουλειά που θα  3,17 0,97 3,14 0,90
μου προσφέρει τα απαραίτητα
1. (1) δεν ισχύει καθόλου έως (4) ισχύει πολύ 
2. Mann-Whitney U= -4,888· p= 0,000
3. Mann-Whitney U= -4,308· p= 0,000
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Whitney U=-3,104  p=0,002 αντίστοιχα). Σε συμ-
φωνία με άλλες μελέτες, επομένως, φαίνεται ότι
η πίεση για τη δημιουργία οικογένειας σε νεαρή
ηλικία είναι εντονότερη στα κορίτσια παρά στα
αγόρια (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακκά, 2005), κα-
θώς και στην ομάδα της μειονότητας παρά στην
ομάδα της πλειονότητας (Σαρρής, 1990. Κανακί-
δου, 1996. Basit, 1997).
Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλοι
οι έφηβοι ως απαραίτητες προϋποθέσεις για να
κάνει ένας/μια νέος/-α οικογένεια θεωρούν την
ολοκλήρωση των σπουδών του/της, την εύρεση
μιας σταθερής δουλειάς, την οικονομική ανεξαρ-
τησία και άνεση, την απόκτηση ιδιόκτητης κατοι-
κίας και τη διάθεση να ιεραρχείται η οικογένεια
υψηλότερα από την εργασία (Πίνακας 2). Ωστό-
σο, οι δύο ομάδες των εφήβων διαφοροποιήθη-
καν ως προς την οικονομική ανεξαρτησία και την
απόκτηση ιδιόκτητου σπιτιού. Όπως φαίνεται
στον Πίνακα 2, οι έφηβοι της πλειονότητας, σε
υψηλότερο βαθμό από εκείνους της μειονότητας,
θεωρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση για να κά-
νει κάποιος/-α οικογένεια την οικονομική ανεξαρ-
τησία, ενώ έφηβοι της μειονότητας, σε υψηλότε-
ρο βαθμό από εκείνους της πλειονότητας, θεω-
ρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση την απόκτηση
ιδιόκτητης κατοικίας. 
Τα αποτελέσματα αυτά είναι ανάλογα άλλων
μελετών που δείχνουν ότι οι έφηβοι διαφορετικών
κοινωνικών ομάδων σχεδιάζουν την ενήλικη ζωή
τους με διαφορετικούς τρόπους (Δεληγιάννη-Κου-
ϊμτζή, & Σακκά, 2005  Sakka, & Deliyanni-Kouimtzis,
2006  Arnot, & Arizpe, 1997). Ενώ και οι δύο ομά-
δες, σχεδιάζοντας τη μελλοντική τους ζωή, δηλώ-
νουν ότι είναι απαραίτητο να έχουν μια σταθερή
δουλειά πριν κάνουν οικογένεια, οι έφηβοι της
πλειονότητας θεωρούν παράλληλα ως απαραίτητη
προϋπόθεση την οικονομική ανεξαρτησία. Αντίθε-
τα, οι έφηβοι της μειονότητας δίνουν έμφαση στην
ολοκλήρωση των σπουδών τους και στην απόκτη-
ση του δικού τους σπιτιού. Η διαφοροποίηση αυτή
ενδεχομένως να έχει σχέση με τις διαφορετικές
αφετηρίες των εφήβων σε ό,τι αφορά την κοινω-
νική θέση της κάθε ομάδας (μειονότητα-πλειονό-
τητα). Ωστόσο, με δεδομένο ότι το ζήτημα της οι-
κονομικής ανεξαρτησίας επανέρχεται και σ’ αυτήν
την περίπτωση από την ομάδα της πλειονότητας,
σε ποιο βαθμό μπορούμε να πούμε ότι οι έφηβοι
αυτής της ομάδας προσανατολίζονται προς πιο
ατομικιστικούς στόχους για μια ακόμα φορά;
202  Δέσποινα Σακκά
Πίνακας 2
Αντιλήψεις των εφήβων για τις προϋποθέσεις για να κάνει ένας/μια νέος/-α οικογένεια 
ανά ομάδα: Μέσοι όροι, σταθερή απόκλιση και τιμές z1
Ομάδες
Δηλώσεις Πλειονότητα Μειονότητα
ΜΟ ΣΑ ΜΟ ΣΑ
1. Να έχει τελειώσει τις σπουδές του/της 3,36 0,81 3,42 0,87
2. Να βρει μια σταθερή δουλειά 3,60 0,52 3,56 0,73
3. Να είναι οικονομικά ανεξάρτητος/-η2 3,62 0,60 2,95 0,98
4. Να έχει οικονομική άνεση 3,09 0,73 3,11 0,85
5. Να έχει δικό του/της σπίτι3 2,71 0,83 3,27 1,00
6. Να βάλει την οικογένεια πιο πάνω από 3,19 0,81 2,99 1,09
τη δουλειά του/της
1. (1) δεν συμφωνώ καθόλου έως (4) συμφωνώ πολύ 
2. Mann-Whitney U= -4,888· p= 0,000
3. Mann-Whitney U= -4,308· p= 0,000
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Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν ανά-
μεσα στα δύο φύλα δείχνουν ότι η απάντηση σ’
αυτό το ερώτημα είναι πιο περίπλοκη. Συγκεκρι-
μένα, η διερεύνηση των διαφορών ανάμεσα στα
δύο φύλα ανά ομάδα έδειξε ότι για την πλειοψη-
φία των κοριτσιών η οικονομική ανεξαρτησία απο-
τελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία
οικογένειας. Τα κορίτσια και στις δύο ομάδες
εφήβων δήλωσαν (ΜΟ=3,77  ΣΑ=0,47 και
ΜΟ=3,23  ΣΑ=0,86 αντίστοιχα για τους εφήβους
της πλειονότητας και της μειονότητας), σε υψη-
λότερο ποσοστό από ό,τι τα αγόρια (ΜΟ=3,39
ΣΑ=0,70 και ΜΟ=2,67  ΣΑ=1,03 αντίστοιχα), ότι
ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία οι-
κογένειας θεωρούν την οικονομική ανεξαρτησία
(Mann-Whitney U=-2,896  p=0,004 και Mann-
Whitney U=-2,609  p=0,009 αντίστοιχα). Παράλ-
ληλα, τα κορίτσια της ομάδας των εφήβων της
μειονότητας (ΜΟ=3,73  ΣΑ=0,50), σε υψηλότερο
βαθμό από ό,τι τα αγόρια (ΜΟ= 3,38  ΣΑ=0,88),
δήλωσαν ότι θεωρούν απαραίτητο, πριν κάνουν
οικογένεια, να βρουν μια σταθερή δουλειά (Mann-
Whitney U=-1,986  p=0,05). 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η οικονομική
ανεξαρτησία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για τη δημιουργία οικογένειας για τα κορίτσια και
των δύο ομάδων. Τα αποτελέσματα συνάδουν εν
μέρει με εκείνα άλλων μελετών στον ελλαδικό χώ-
ρο, που δείχνουν ότι η οικονομική ανεξαρτησία
αποτελεί αίτημα των κοριτσιών εφηβικής ηλικίας,
έτσι ώστε η γυναίκα να μην εξαρτάται οικονομι-
κά από το μελλοντικό της σύζυγο (Δεληγιάννη-
Κουϊμτζή, & Σακκά, 2005  Sakka, & Deliyanni-
Kouimtzis, 2006. Σακκά, 2008 κ.ά.). Παράλληλα,
ωστόσο, η ανάλυση ποιοτικών δεδομένων σε
προηγούμενη έρευνά μας, που αφορούσε τον ίδιο
πληθυσμό (Σακκά, 2008), έδειξε ότι τα κορίτσια
των δύο ομάδων νοηματοδοτούν με διαφορετι-
κούς τρόπους την «οικονομική ανεξαρτησία». Συ-
γκεκριμένα, τα κορίτσια της πλειονότητας μέσω
της οικονομικής ανεξαρτησίας φάνηκε να εκφρά-
ζουν την επιθυμία τους να μην εξαρτώνται οικο-
νομικά από το μελλοντικό τους σύζυγο, ενώ τα
κορίτσια της μειονότητας φάνηκε να εκφράζουν
την επιθυμία τους να μην εξαρτώνται οικονομικά
από τη γονεϊκή τους οικογένεια. 
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα αυτού
του τμήματος της μελέτης δείχνουν ότι οι έφηβοι
διαφορετικών κοινωνικών ομάδων σχεδιάζουν την
ενήλικη ζωή τους με διαφορετικούς τρόπους. Συ-
γκεκριμένα, οι προσδοκίες των εφήβων για το
μελλοντικό τους επάγγελμα φαίνεται να αντανα-
κλούν εν μέρει τις επιλογές που η κάθε ομάδα
αντιλαμβάνεται να είναι διαθέσιμες στην αγορά
εργασίας, και εν μέρει τους διαφορετικούς προ-
σανατολισμούς της κάθε ομάδας προς περισσό-
τερο ή λιγότερο ατομοκεντρικούς στόχους. Όλοι
οι έφηβοι φαίνεται να προσδοκούν ότι το μελλο-
ντικό τους επάγγελμα δεν θα τους προσφέρει μό-
νο τα απαραίτητα, αλλά θα τους εξασφαλίσει οι-
κονομική άνεση, οικονομική ανεξαρτησία και
ελεύθερο χρόνο για να μπορούν να ασχολούνται
με την οικογένειά τους ή για να κάνουν πράγματα
για τον εαυτό τους. Τα αγόρια και τα κορίτσια της
μειονότητας, ωστόσο, φαίνεται να είναι περισσό-
τερο προσανατολισμένα προς στόχους που αφο-
ρούν τη συνύπαρξη με τη μελλοντική τους οικο-
γένεια, ενώ εκείνα της πλειονότητας φαίνεται να
προσανατολίζονται, σε υψηλότερο βαθμό, προς
πιο ατομοκεντρικούς στόχους που αφορούν την
προσωπική επαγγελματική ανέλιξη και την οικο-
νομική ανεξαρτησία.
Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες των εφήβων για
τη μελλοντική τους ζωή, φαίνεται πως η πίεση για
τη δημιουργία οικογένειας σε νεαρή ηλικία είναι
εντονότερη στα κορίτσια παρά στα αγόρια, και εί-
ναι επίσης εντονότερη στην ομάδα των εφήβων
της μειονότητας παρά στην ομάδα εκείνων της
πλειονότητας. Επιπλέον, βασική προϋπόθεση για
τη δημιουργία οικογένειας θεωρείται και από τις
δύο ομάδες η εξασφάλιση μιας σταθερής εργα-
σίας και δευτερευόντως η εξασφάλιση οικονομι-
κής άνεσης. 
Παράλληλα, ωστόσο, οι παρατηρούμενες δια-
φοροποιήσεις στις προϋποθέσεις που απαιτού-
νται για τη δημιουργία οικογένειας (δηλαδή η έμ-
φαση που δίνεται από τους εφήβους της μειονό-
τητας στην απόκτηση ιδιόκτητου σπιτιού και από
τους εφήβους της πλειονότητας στην εξασφάλι-
ση οικονομικής ανεξαρτησίας) φαίνεται να προσ-
διορίζονται όχι μόνο από τους διαφορετικούς
προσανατολισμούς, αλλά και από τις διαφορετι-
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κές αφετηρίες της κάθε ομάδας, αφετηρίες που
σχετίζονται με την κοινωνική θέση της ομάδας
(μειονότητα-πλειονότητα). Τέλος, ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η διαφοροποίηση αγοριών και κορι-
τσιών και στις δύο ομάδες επειδή εγείρει ερωτή-
ματα για τους τρόπους με τους οποίους τα κορί-
τσια της κάθε ομάδας νοηματοδοτούν σύνθετους
στόχους όπως είναι η οικονομική ανεξαρτησία. 
Τα παραπάνω αποτελέσματα προσφέρουν
σημαντικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις προσ-
δοκίες των εφήβων για τη μελλοντική τους ζωή,
αλλά δεν δείχνουν τους τρόπους με τους οποίους
αυτοί/-ές ορίζουν τον εαυτό τους σε σχέση με το
άλλο φύλο, ούτε και τους τρόπους με τους οποί-
ους κατανοούν τις μελλοντικές τους σχέσεις μ’
αυτό. Πώς λοιπόν οι έφηβοι παρουσιάζουν τον
εαυτό τους ως μελλοντικό ενήλικα στη δημόσια
και την ιδιωτική σφαίρα και τις σχέσεις που ανα-
πτύσσει αυτός/ή με το άλλο φύλο; Σε ποιο βαθ-
μό τα παραπάνω διαφοροποιούνται ανάλογα με
την κοινωνική θέση της κάθε ομάδας; Με ποιους
τρόπους, τέλος, οι έφηβοι διαχειρίζονται τις κα-
τηγορίες «φύλο» και «κοινωνική θέση» καθώς
προβάλλουν τον εαυτό τους στο μέλλον;
«Μια μέρα στη μελλοντική μου οικογένεια»:
Οι σχέσεις των δύο φύλων
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ζητήθηκε
από τους/τις εφήβους που συμμετείχαν στη με-
λέτη να γράψουν μια έκθεση με θέμα «Μια μέρα
στη μελλοντική μου οικογένεια». Η διερεύνηση και
κατανόηση των αναγκών των εφήβων μέσα από
το σχεδιασμό της μελλοντικής τους ζωής προ-
σφέρει σημαντικές πληροφορίες, καθώς το άτομο
τοποθετεί τον εαυτό του/της σε διάφορες θέσεις
και διαφορετικά πλαίσια κάθε φορά. Όπως επι-
σημαίνει η Halldén (1997): «Οι φανταστικές ιστο-
ρίες για μια μελλοντική ζωή μπορεί να είναι ένας
άλλος τρόπος να διαπραγματευτεί κάποιος ζητή-
ματα όπως οι σχέσεις στην οικογένεια και η θέ-
ση του σε ένα σύστημα σχέσεων εξουσίας μέσα
σ’ αυτήν» (σελ. 310). 
Υπενθυμίζεται ότι οι εκθέσεις των εφήβων της
μειονότητας ήταν ιδιαίτερα σύντομες, με αποτέ-
λεσμα να μην μπορούν να διαφανούν με σαφήνεια
οι εικόνες που δομούν οι έφηβοι για τη μελλοντι-
κή τους ζωή. Ωστόσο, από την ανάλυση προέκυ-
ψαν ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία τα οποία θα
αναφερθούν παρακάτω και αφορούν στις σχέσεις
των δύο φύλων: (α) στη δημόσια και (β) στην ιδιω-
τική σφαίρα.
Οι σχέσεις των δύο φύλων στη δημόσια σφαί-
ρα
Από την ανάλυση των εκθέσεων φάνηκε ότι,
στη δημόσια σφαίρα, δύο ζητήματα που φαίνεται
να βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση είναι το είδος
του επαγγέλματος και η εργασία της γυναίκας.
Ενώ οι έφηβοι και των δύο ομάδων δηλώνουν ότι
θα ήθελαν να σπουδάσουν, φαίνεται πως βλέπουν
περιορισμούς στην επαγγελματική τους ανέλιξη.
Για τα αγόρια αυτοί οι περιορισμοί έχουν σχέση
με την κοινωνική τους θέση (μειονότητα-πλειονό-
τητα), ενώ για τα κορίτσια έχουν σχέση, εκτός
από την κοινωνική θέση, και με την κατηγορία του
φύλου.
Συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες των αγοριών
διαφοροποιούνται ως προς τις επαγγελματικές
τους επιλογές και τα χαρακτηριστικά της εργα-
σίας τους. Τα αγόρια στην ομάδα των εφήβων
της μειονότητας περιγράφουν τη μελλοντική
τους εργασία με γενικόλογο τρόπο, τονίζοντας
κυρίως τα στοιχεία της οικονομικής επιβίωσης
και των δύσκολων συνθηκών. Στο πλαίσιο αυτό
θεωρούν ότι θα εργάζονται σκληρά, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται. Αντίθετα, τα αγόρια στην ομάδα
των εφήβων της πλειονότητας φαίνεται ότι δια-
κατέχονται από το άγχος για τις οικονομικές απο-
λαβές που το επάγγελμά τους θα τους προσφέ-
ρει, υπερτονίζοντας αυτό το ζήτημα καθώς και
εκείνα της επαγγελματικής καταξίωσης και της
οικονομικής ανεξαρτησίας:
«Αφού εργαστώ σκληρά στη δουλειά μου θα
επιστρέψω σπίτι όπου…» (αγόρι, μέλος της
μειονότητας).
«Θα είμαι ένας σκληρά εργαζόμενος οικογε-
νειάρχης, ο οποίος θα δουλεύει όλη μέρα για
να εξοικονομήσει τα προς το ζην της οικογέ-
νειάς του» (αγόρι, μέλος της μειονότητας).
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«Τον καιρό που θα έχω κάνει τη δική μου οι-
κογένεια, υπολογίζω ότι θα είμαι οικονομικά
ανεξάρτητος και με μια υψηλή θέση στην ερ-
γασία μου» (αγόρι, μέλος της πλειονότητας). 
«Η όποια δουλειά μου θα μου προσφέρει μια
άνετη και ανεξάρτητη οικονομικά ζωή» (αγό-
ρι, μέλος της πλειονότητας).
Οι παραπάνω περιγραφές δείχνουν επίσης ότι
οι έφηβοι και των δύο ομάδων τοποθετούν τον
εαυτό τους σε διαφορετικές θέσεις στην επαγ-
γελματική ιεραρχία. Σε ποιο βαθμό η παρατηρού-
μενη διαφοροποίηση αντανακλά τις διαφορετικές
ευκαιρίες που οι δύο ομάδες συμμετεχόντων αντι-
λαμβάνονται ότι θα έχουν στο μέλλον;
Η ανάλυση δεν μας επιτρέπει να απαντήσου-
με το ερώτημα αυτό με ασφάλεια. Αυτό που
ωστόσο μπορούμε να πούμε είναι ότι η τοποθέ-
τηση του εαυτού ως εργαζόμενου σε εργασίες
χαμηλού ή υψηλού κύρους ίσως αντανακλά τις
διαφορετικές αναπαραστάσεις του ανδρισμού
που ενδεχομένως καλλιεργούνται σε διαφορετικά
πολιτισμικά πλαίσια, περιλαμβανομένων και εκεί-
νων που προσδιορίζονται με όρους κοινωνικής θέ-
σης και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της γο-
νεϊκής οικογένειας (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2005.
Σακκά κ.ά., 2008).
Σε ό,τι αφορά τα κορίτσια, και οι δύο ομάδες,
όταν αναφέρονται στη μελλοντική τους εργασία,
περιγράφουν με σαφήνεια το είδος του επαγγέλ-
ματος. Ωστόσο, όλα τα κείμενα αναφέρονται σε
επαγγέλματα τα οποία, ανεξάρτητα από το εάν
απαιτούν πανεπιστημιακή μόρφωση ή όχι, συγκα-
ταλέγονται σε εκείνα που θεωρούνται παραδο-
σιακά «γυναικεία», καθώς έχουν σχέση με τη
«φροντίδα» παιδιών και ενηλίκων (π.χ. γιατρός,
δασκάλα μουσικής, ψυχολόγος, λογοθεραπεύ-
τρια κ.ά.). Παράλληλα, θεωρείται ότι αυτού του εί-
δους τα επαγγέλματα επιτρέπουν στη γυναίκα να
συνδυάσει το διπλό ρόλο της «εργαζόμενης-νοι-
κοκυράς» (βλ. μεταξύ άλλων Δεληγιάννη, & Σακ-
κά, 2005. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2007): 
«…να έχω γίνει ψυχολόγος…» (κορίτσι, μέλος
της μειονότητας).
«Ως καθηγήτρια που θα είμαι…» (κορίτσι, μέ-
λος της μειονότητας).
«Στις 8 πιάνω δουλειά ως λογοθεραπεύ-
τρια…»(κορίτσι, μέλος της πλειονότητας).
«…θα πηγαίνω στο γραφείο το πρωί…» (κο-
ρίτσι, μέλος της πλειονότητας).
Ωστόσο τα κορίτσια και των δύο ομάδων δια-
φοροποιούνται ως προς τα επιμέρους χαρακτη-
ριστικά του μελλοντικού τους επαγγέλματος. Συ-
γκεκριμένα, τα κορίτσια της μειονότητας δίνουν
έμφαση στη σταθερότητα της μελλοντικής τους
εργασίας, σταθερότητα που θα αποβλέπει στην
οικονομική ευμάρεια της οικογένειάς τους, ενώ
ταυτόχρονα θεωρούν ότι θα έχουν ένα έντονο
ωράριο σε μια απαιτητική εργασία. Ωστόσο, ορι-
σμένα κορίτσια τοποθετούν τον εαυτό τους σε θέ-
σεις εργασίας υψηλού κύρους, έστω και εάν επι-
λέγουν επαγγέλματα που παραδοσιακά θεωρού-
νται «γυναικεία». Σε αντίθεση με τα κορίτσια της
πλειονότητας, επίσης, δεν φαίνεται να επιδιώκουν
την οικονομική τους ανεξαρτησία από το σύζυγο,
αλλά τη βελτίωση της ζωής τους γενικά: 
«Θα ήθελα να έχω μια σταθερή δουλειά που
θα ικανοποιώ την οικογένειά μου» (κορίτσι,
μέλος της μειονότητας).
«…σκέφτομαι να σπουδάσω, να αποκτήσω
μια καλή δουλειά» (κορίτσι, μέλος της μειο-
νότητας).
«…ως καθηγήτρια που θα είμαι, θα έχω επτά
ώρες μάθημα. Στα διαλείμματα θα κάθομαι
με τους άλλους καθηγητές στο γραφείο ή αν
έχω κάποια δουλειά θα την κάνω…» (κορίτσι,
μέλος της μειονότητας).
«Το απόγευμα θα έχω έναν ασθενή. Το βρά-
δυ τελειώνω τις δουλειές που είχα με τους
ασθενείς…» (κορίτσι, μέλος της μειονότητας).
Αντίθετα, όπως φαίνεται από τα παρακάτω
αποσπάσματα, τα κορίτσια της κυρίαρχης ομάδας
τοποθετούν τον εαυτό τους σε θέσεις εργασίας
που δεν θα έχουν υψηλές απαιτήσεις, δίνοντας έμ-
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φαση στην ικανοποίηση που θα αντλούν από την
εργασία τους καθώς και στην οικονομική ανεξαρ-
τησία που θα αποκτήσουν. Σε συμφωνία επομένως
με προηγούμενες μελέτες στον ελλαδικό χώρο,
αυτό που κυρίως φαίνεται να τις ενδιαφέρει είναι
να βελτιώσουν τη ζωή τους ως γυναίκες και πι-
στεύουν ότι αυτό θα το κατορθώσουν μέσα από
τις σπουδές τους και την απόκτηση προσόντων
(Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακκά, 2005): 
«…πηγαίνω στη δουλειά μου κεφάτη με το
αυτοκίνητό μου…» (κορίτσι, μέλος της πλει-
ονότητας).
«…είναι πολύ σημαντικό να είσαι ανεξάρτη-
τη οικονομικά και να μη στηρίζεσαι στο πορ-
τοφόλι του άνδρα σου» (κορίτσι, μέλος της
πλειονότητας).
«Κατά τις 8 αναχωρώ για τη δική μου δουλειά
σε γυμνάσιο της περιοχής, είμαι καθηγήτρια
αγγλικών. Μετά από τρεις εξαντλητικές ώρες
με 13χρονα διαβολάκια γυρνάω σπίτι» (κορί-
τσι, μέλος της πλειονότητας).
Εκτός ωστόσο των παραπάνω, είναι σημαντικό
το γεγονός ότι τα κορίτσια των δύο ομάδων δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το ζήτημα
της εργασίας της γυναίκας αυτό καθεαυτό, καθώς
μόνο στην ομάδα των εφήβων της μειονότητας
εντοπίστηκαν κορίτσια τα οποία δήλωσαν ότι δεν
αποκλείουν το ενδεχόμενο να μην εργάζονται κα-
θόλου, αλλά να είναι καλές σύζυγοι και μητέρες: 
«Εάν εργάζομαι, θα πηγαίνω στη δουλειά
μου, αν όχι, θα κάνω τις δουλειές του σπιτι-
ού…» (κορίτσι, μέλος της μειονότητας). 
«Θα πηγαίνω στη δουλειά μου, αν δου-
λεύω…» (κορίτσι, μέλος της μειονότητας).
Σε ποιο βαθμό οι παραπάνω μαρτυρίες εκ-
φράζουν την ανησυχία των εφήβων της ομάδας
αυτής για το αν θα βρουν δουλειά ή όχι στο μέλ-
λον ή την έλλειψη επιθυμίας για εργασία; Σε κάθε
περίπτωση, παίρνοντας υπόψη ότι πολλά από τα
κορίτσια προέρχονται από σπιτικά όπου η μητέρα
δεν εργάζεται, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ερ-
γασία της γυναίκας ίσως εξακολουθεί να αποτελεί
ένα ζήτημα διαπραγμάτευσης για ορισμένες από
τις εφήβους της μειονότητας. Επιπλέον, η ανα-
παράσταση του εαυτού ως εργαζόμενης ή μη ερ-
γαζόμενης πιθανώς να αντανακλά τις διαφορετι-
κές γυναικείες ταυτότητες που συνυπάρχουν στη
μειονότητα. 
Οι σχέσεις των δύο φύλων στην ιδιωτική σφαί-
ρα.
Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική τους οικογένεια,
τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια των δύο ομά-
δων φαίνεται να επιθυμούν να δημιουργήσουν οι-
κογένεια αφού πρώτα ολοκληρώσουν τις σπου-
δές τους και βρουν μια σταθερή δουλειά που θα
τους προσφέρει οικονομική άνεση. Οι έφηβοι και
των δύο ομάδων, μέσα από τις ιστορίες που γρά-
φουν για τη μελλοντική τους ζωή, φαίνεται να το-
ποθετούν τον εαυτό τους σε διάφορες θέσεις και
να διαπραγματεύονται τις σχέσεις τους με το άλ-
λο φύλο στο πλαίσιο του έμφυλου καταμερισμού
των ρόλων.
Παράλληλα, στην ιδιωτική σφαίρα, αυτό που
φαίνεται να είναι υπό διαπραγμάτευση στα αγό-
ρια είναι η διεύρυνση του ρόλου της γυναίκας-νοι-
κοκυράς στο δημόσιο χώρο και η διεύρυνση του
ρόλου του άνδρα στον ιδιωτικό χώρο. Για τα κο-
ρίτσια και των δύο ομάδων, εκτός των παραπάνω,
κεντρικής σημασίας ζήτημα αναδεικνύεται η συμ-
φιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενεια-
κής ζωής. Ωστόσο τα κορίτσια της πλειονότητας
προτάσσουν έντονα και το ζήτημα της συμμετο-
χής του άνδρα στη φροντίδα του σπιτιού και των
παιδιών. 
Συγκεκριμένα, οι προοπτικές ζωής που πα-
ρουσιάστηκαν μέσω των εκθέσεων από τις δύο
ομάδες εφήβων δείχνουν ότι τα αγόρια και στις
δύο ομάδες τοποθετούν τον εαυτό τους στη θέση
του «κουβαλητή» και του «αρχηγού» της οικογέ-
νειας. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουν το μέλλον
τους έχοντας στο μυαλό τους την οικονομική εξα-
σφάλιση της οικογένειας, μια προοπτική η οποία
συνδέεται με τον παραδοσιακό καταμερισμό των
ρόλων μέσα στην οικογένεια (Σακκά, 1996. Δελη-
γιάννη-Κουϊμτζή, & Σακκά, 2005). Οι δυο ομάδες
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των αγοριών ωστόσο διαφοροποιούνται ως προς
το ζήτημα της εργασίας της γυναίκας. Οι έφηβοι
της μειονότητας, όταν περιγράφουν την οικογε-
νειακή τους ζωή, κάνουν αναφορές στη σύζυγό
τους είτε με έναν αφηρημένο τρόπο είτε περι-
γράφοντάς την ως μητέρα παρά ως εργαζόμενη
σύζυγο. Ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να δηλώ-
νουν ρητά ότι δεν θα την αφήσουν να εργάζεται.
Αντίθετα, τα αγόρια της πλειονότητας, σε συμ-
φωνία με προηγούμενες μελέτες (Δεληγιάννη-
Κουϊμτζή, & Σακκά, 2004, 2005 κ.ά.), είτε δηλώ-
νουν ότι θα επιθυμούσαν η γυναίκα τους να ερ-
γάζεται είτε περιγράφουν στιγμιότυπα οικογενει-
ακής ζωής όπου η γυναίκα εργάζεται:
«…η γυναίκα μου δεν θα δουλέψει, θα είναι
νοικοκυρά» (αγόρι, μέλος της μειονότητας).
«Το πρωί θα πήγαινα στη δουλειά μου, η γυ-
ναίκα μου θα έκανε τις δουλειές του σπιτιού,
όταν γυρίσω σπίτι, θέλω να είναι έτοιμο το
φαγητό» (αγόρι της μειονότητας).
«Η γυναίκα μου θα πηγαίνει στη δουλειά για
να εξασφαλίσει τα έσοδά μας…» (αγόρι της
πλειονότητας). 
«Το πρωινό ξύπνημα είναι ενοχλητικό, αλλά οι
υποχρεώσεις το επιβάλλουν… η σύζυγός μου
και εγώ ετοιμαζόμαστε για τις δουλειές
μας…» (αγόρι της πλειονότητας). 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφο-
ροποίηση που επισημάνθηκε ανάμεσα στις δύο
ομάδες σε ό,τι αφορά την περιγραφή των ρόλων
των δύο φύλων στην οικογένεια. Τα αγόρια και τα
κορίτσια της πλειονότητας φαίνεται να θέτουν ζη-
τήματα σχετικά με το ρόλο της γυναίκας τα οποία
δεν παρουσιάζονται από τους εφήβους της μειο-
νότητας. Για παράδειγμα, τα κορίτσια, καθώς πε-
ριγράφουν καθημερινές δραστηριότητες της έγ-
γαμης ζωής τους, σε συμφωνία με προηγούμενες
μελέτες (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακκά, 2004
Sakka, & Deliyanni-Kouimtzi, 2006), τοποθετούν
τον εαυτό τους στο ρόλο της νοικοκυράς και της
μητέρας, αλλά αναφέρουν ότι οι υπευθυνότητες
του σπιτιού και η ανατροφή των παιδιών είναι
υποχρέωση και των δύο γονιών, απαιτώντας έτσι
τη συνεργασία με τον άνδρα. Σ’ αυτό το πλαίσιο,
θεωρούν ότι η φροντίδα του σπιτιού αποτελεί κύ-
ρια υπευθυνότητα της γυναίκας και βλέπουν τη
συμβολή του άνδρα ως βοηθητική, σε αντίθεση με
τη φροντίδα των παιδιών, η οποία αντιμετωπίζεται
ως υπευθυνότητα που θα πρέπει να μοιράζονται
και οι δύο σύζυγοι:
«Αυτή τη βδομάδα είμαι πρωί. Ο σύζυγος εί-
ναι απόγευμα για να προσέχει το παιδί… εί-
ναι μικρό, χρειάζεται φροντίδα… ο σύζυγος
ταΐζει το παιδί και το βγάζει βόλτα ώσπου να
σχολάσει» (κορίτσι, μέλος της πλειονότητας).
«...τρυφερός και γλυκός με τα παιδιά του και
μ’ εμένα, ένας γλυκούλης χαζομπαμπάς και
θα με βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού, αλ-
λά και στη σωστή ανατροφή των παιδιών»
(κορίτσι, μέλος της πλειονότητας).
Τα αγόρια της ίδιας ομάδας, άλλοτε φαίνεται
να μιλούν από τη θέση του «αρχηγού» της οικο-
γένειας (π.χ. «…σαν αρχηγός της οικογένειας, θα
πηγαίνω στη δουλειά μου») και άλλοτε φαίνεται να
μην αποδέχονται αυτόν το ρόλο (π.χ. «…να μην εί-
μαι το αφεντικό της οικογένειας, αλλά να παίρ-
νουμε μαζί τις αποφάσεις…»). Και στις δύο περι-
πτώσεις, ωστόσο, περιγράφουν σκηνές οικογε-
νειακής ζωής τοποθετώντας τον εαυτό τους στο
ρόλο του πατέρα που, ενώ δεν συμμετέχει στη
φροντίδα του σπιτιού, συμμετέχει ενεργά στο με-
γάλωμα των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, και σε
συμφωνία με προηγούμενες μελέτες (Δεληγιάννη-
Κουϊμτζή, & Σακκά, 2005. Sakka, & Deliyanni-
Kouimtzis, 2006), τα αγόρια φαίνεται να αποδέ-
χονται τη διεύρυνση του ρόλου του πατέρα συν-
δέοντας την πατρότητα με τη φροντίδα των παι-
διών, μια κατ’ εξοχήν «γυναικεία» υπευθυνότητα:
«Όταν τα παιδιά είναι μικρά, θα ξυπνάμε νωρίς
για να τα ταΐσουμε και να κάνουμε ό,τι άλλο
χρειάζονται» (αγόρι, μέλος της πλειονότητας). 
«…ν’ αφιερώνω πολλές ώρες στο να μεγαλώ-
νουν τα παιδιά μου» (αγόρι, μέλος της πλει-
ονότητας).
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«Το απόγευμα θα ασχολούμαι με τα παιδιά
μου, το βράδυ θα βλέπουμε όλοι μαζί τηλεό-
ραση» (αγόρι, μέλος της πλειονότητας).
Στην ομάδα των εφήβων της μειονότητας τα
κορίτσια περιγράφουν το ρόλο τους ως σύζυγοι
και μητέρες αναφέροντας τις οικογενειακές τους
υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά τους και στο
σύζυγο. Στο πλαίσιο αυτό, δεν φαίνεται να συμ-
μερίζονται τις απόψεις και τα σχέδια των συμμα-
θητριών τους της πλειονότητας για περισσότερη
ισοτιμία στην κατανομή των ρόλων και υπευθυνο-
τήτων μέσα στην οικογένεια. Μολονότι επιθυμούν
να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να δουλέ-
ψουν ως επαγγελματίες, δεν φαίνεται εντούτοις
να τοποθετούν τον εαυτό, όπως κάνουν οι συμ-
μαθήτριές τους της πλειονότητας, σε ένα οικογε-
νειακό πλαίσιο το οποίο θα διέπεται από την «αρ-
χή της αμοιβαιότητας» ανάμεσα στους δύο συζύ-
γους (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακκά, 2004). Αντί-
θετα περιγράφουν σκηνές οικογενειακής ζωής
όπου κυριαρχεί ο ρόλος της «καλής» συζύγου και
μητέρας:
«…μια ιδανική μητέρα, καλή σύζυγος…» (κο-
ρίτσι, μέλος της μειονότητας).
«…θα κάνω τις δουλειές του σπιτιού, θα μα-
γειρεύω γιατί όταν έρθει ο άνδρας μου από
τη δουλειά μπορεί να πεινάει…» (κορίτσι, μέ-
λος της μειονότητας).
«…φαντάζομαι τον εαυτό μου σαν μια καλή
νοικοκυρά, που κάνει τις δουλειές του σπιτι-
ού, ασχολείται με την οικογένεια, μαγει-
ρεύει, πλένει…» (κορίτσι, μέλος της μειονό-
τητας)
Η εντύπωση που δημιουργείται λοιπόν είναι
ότι τα κορίτσια της μειονότητας δομούν εικόνες
της οικογενειακής ζωής διαφορετικές από εκείνες
των συμμαθητριών τους της πλειονότητας, στις
οποίες ο άνδρας είναι απών από το σπίτι, ενώ αυ-
τές αναλαμβάνουν την υπευθυνότητα του σπιτιού
και των παιδιών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πε-
ρισσότερα κορίτσια αυτής της ομάδας δήλωσαν
ότι θα εργάζονται στο μέλλον, και μάλιστα σε
δουλειές με υψηλές απαιτήσεις, σε ποιο βαθμό
μπορούμε να πούμε ότι τα κείμενά τους αντανα-
κλούν τη διάθεσή τους να συμβιβάσουν τις απαι-
τήσεις νέων και παλιότερων ρόλων; Σε κάθε περί-
πτωση, οι παραπάνω εικόνες της γυναικείας ταυ-
τότητας πιθανώς να έχουν σχέση με μια παραδο-
σιακή κουλτούρα στο πλαίσιο της οποίας η γυ-
ναίκα περιορίζεται στο σπίτι, ενώ ο άνδρας είναι
«έξω για δουλειές» (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακ-
κά, 2004, 2005). Αντίθετα, οι εικόνες που κατα-
σκευάζονται μέσα από τις διηγήσεις τους για το
μελλοντικό τους επάγγελμα φαίνεται να αντανα-
κλούν νεότερες αντιλήψεις για τους μεταβαλλό-
μενους ρόλους της γυναίκας (Δεληγιάννη-Κουϊμ-
τζή, & Σακκά, 2004  Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2007).
Στην ίδια ομάδα τα αγόρια διαφοροποιούνται
από τα κορίτσια περιγράφοντας σκηνές οικογε-
νειακής ζωής στις οποίες, από τη μια, τοποθετούν
τον εαυτό τους με σαφήνεια στη θέση του αρχη-
γού ή/και του «κουβαλητή» της οικογένειας, ενώ,
από την άλλη, αναπαριστούν τον εαυτό τους ως
πατέρα ο οποίος είναι υπεύθυνος τόσο για την
παροχή υλικών αγαθών στα παιδιά του όσο και
για τη διαπαιδαγώγησή τους:
«Φαντάζομαι τον εαυτό μου αρχηγό της οι-
κογένειας, γι’ αυτό πρέπει να βγάζω χρήμα-
τα, να τους προσέξω» (αγόρι, μέλος της μει-
ονότητας).
«Πρώτα απ’ όλα φαντάζομαι πως θα γίνω σω-
στός οικογενειάρχης, ιδανικός σύζυγος»
(αγόρι, μέλος της μειονότητας).
«Στο σπίτι θέλω να είμαι σαν φίλος με τα παι-
διά μου και να παίζω μαζί τους» (αγόρι, μέ-
λος της μειονότητας).
«…να μπορώ να τους αγοράσω ό,τι θέλουν»
(αγόρι, μέλος της μειονότητας).
4. Συμπεράσματα
Ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει τόσο
από τα ποσοτικά όσο και από τα ποιοτικά δεδο-
μένα είναι ότι οι έφηβοι και των δύο ομάδων πε-
ριγράφουν εικόνες της μελλοντικής τους ζωής
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που, ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι όμοι-
ες, παρουσιάζουν ορισμένες σημαντικές διαφο-
ροποιήσεις. Κατά συνέπεια, σε συμφωνία με
υπάρχουσες μελέτες στον ελληνικό και το διεθνή
χώρο (Arnot, & Arizpe, 1997. Δεληγιάννη-Κουϊμ-
τζή, & Σακκά, 2005. Sakka, & Deliyanni-Kouimtzis,
2006. Σακκά, κ.ά., 2008), φαίνεται ότι οι έφηβοι
διαφορετικών κοινωνικών ομάδων σχεδιάζουν την
ενήλικη ζωή τους με διαφορετικούς τρόπους. 
Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες των εφήβων και
των δύο ομάδων για το μελλοντικό τους επάγ-
γελμα και για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται
για τη δημιουργία οικογένειας φαίνεται να αντα-
νακλούν εν μέρει τις διαφορετικές αξίες και τους
διαφορετικούς προσανατολισμούς που καλλιερ-
γούνται σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (π.χ.
υιοθέτηση λιγότερο ή περισσότερο ατομοκεντρι-
κών στόχων). Παράλληλα, ωστόσο, οι παρατη-
ρούμενες διαφοροποιήσεις φαίνεται να προσδιο-
ρίζονται και από τις διαφορετικές αφετηρίες της
κάθε ομάδας, αφετηρίες που σχετίζονται με την
κοινωνική της θέση (μειονότητα-πλειονότητα) όσο
και με το φύλο των συμμετεχόντων.
Η παραπάνω διαφοροποίηση ως προς τη μει-
ονοτική θέση και το φύλο φαίνεται να ισχύει και σε
ό,τι αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι έφη-
βοι, στις αφηγήσεις τους για τη μελλοντική τους
ζωή, νοηματοδοτούν τις σχέσεις των δύο φύλων.
Ωστόσο, ενώ υπάρχει ομοιογένεια στους τρόπους
με τους οποίους οι έφηβοι της πλειονότητας πε-
ριγράφουν τις σχέσεις των φύλων, δεν ισχύει κά-
τι τέτοιο για εκείνους/-ες της μειονότητας. 
Συγκεκριμένα, οι σχέσεις των δύο φύλων πε-
ριγράφονται από τους εφήβους της πλειονότητας
ως άνισες, καθώς τα αγόρια τοποθετούν τον εαυ-
τό τους στο ρόλο του κύριου «προμηθευτή» της
οικογένειας. Ωστόσο, σε συμφωνία με μελέτες
που αφορούν την πλειονότητα (βλ. μεταξύ άλλων
Δεληγιάννη, & Σακκά, 2004, 2005), μέσα από τις
διηγήσεις και των αγοριών και των κοριτσιών, οι
ρόλοι των δύο φύλων φαίνεται να είναι έως ένα
βαθμό συμπληρωματικοί, με την έννοια ότι είναι
αποδεκτή και αναμενόμενη η διεύρυνση του ρό-
λου της γυναίκας μέσω της εργασίας καθώς και η
διεύρυνση του ρόλου του άνδρα μέσα από τη
συμμετοχή του στη φροντίδα των παιδιών. Ταυ-
τόχρονα, αιτήματα των κοριτσιών φαίνεται να εί-
ναι η οικονομική τους ανεξαρτησία και η συμμε-
τοχή του άνδρα στη φροντίδα του σπιτιού. 
Αντίθετα από τα παραπάνω, οι έφηβοι της μει-
ονότητας φαίνεται να αναπαριστούν τις σχέσεις
των δύο φύλων με δύο τουλάχιστον διακριτούς
τρόπους. Από τη μια, ορισμένα από τα αγόρια
φαίνεται να εμμένουν στην ηγεμονική αναπαρά-
σταση του άνδρα ως αρχηγού της οικογένειας και
ορισμένα από τα κορίτσια φαίνεται να αποδέχο-
νται αυτόν το ρόλο τοποθετώντας τον εαυτό τους
στη θέση της εξαρτημένης συζύγου και μητέρας.
Στο πλαίσιο αυτό, η γυναικεία εργασία δεν είναι
αποδεκτή από τα αγόρια και δεν αποτελεί αίτημα
των κοριτσιών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα παρα-
δοσιακή εκδοχή των σχέσεων των δύο φύλων και
της κατανομής των ρόλων μέσα στην οικογένεια
η οποία δεν εκφράζεται συνήθως από τους εφή-
βους της πλειονότητας που ζουν σε αστικά κέ-
ντρα (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακκά, 2004, 2005),
αλλά φαίνεται να αντανακλά τύπους οργάνωσης
και λειτουργίας της οικογένειας στη μειονότητα
(Σαρρής, 1990. Κανακίδου, 1996) και στον αγρο-
τικό χώρο (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Σακκά, 2004).
Από την άλλη, ορισμένοι/-ες από τους/τις
εφήβους περιγράφουν τις σχέσεις των δύο φύ-
λων με τρόπους παρόμοιους με εκείνους που
χρησιμοποιούν οι έφηβοι της πλειονότητας, με
εξαίρεση το γεγονός ότι τα κορίτσια τοποθετούν
τον εαυτό τους στη θέση της «γυναίκας-λάστιχο»,
της γυναίκας δηλαδή που καλείται να είναι το ίδιο
αποτελεσματική στην εργασία και στο σπίτι. Πα-
ράλληλα, η εργασία της γυναίκας στο δημόσιο
χώρο φαίνεται να είναι αποδεκτή μόνο όταν δεν
παρακωλύει την εργασία της στο σπίτι, ενώ δεν
αποτελεί αίτημα των κοριτσιών η συμμετοχή του
άνδρα στη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών.
Στο πλαίσιο αυτό, η αποδοχή της εργασίας της
γυναίκας δεν συνεπάγεται και αποδοχή ενός δια-
φορετικού ρόλου για τη γυναίκα. Αντίθετα, ο ερ-
γασιακός ρόλος της γυναίκας φαίνεται να αποτε-
λεί επέκταση του παραδοσιακού της ρόλου ως
«ευσυνείδητης συζύγου, μητέρας και κόρης» και
με αυτή την έννοια πρόκειται για μια ακραία εκ-
δοχή της παραδοσιακής κατανομής των ρόλων
(Μουσσούρου, 1993). 
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Σε ποιο βαθμό η παρατηρούμενη ποικιλομορ-
φία στους τρόπους με τους οποίους οι έφηβοι
της μειονότητας νοηματοδοτούν τις σχέσεις των
δύο φύλων αντανακλά τους διαφορετικούς τύ-
πους οικογένειας που συνυπάρχουν στη μειονό-
τητα; Τα δεδομένα μας δεν μας επιτρέπουν να
απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα με ασφάλεια.
Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η ποι-
κιλομορφία ίσως αντανακλά τις αλλαγές που συ-
ντελούνται τα τελευταία χρόνια στο πολιτικό και
κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει η μειονότη-
τα (Ασκούνη, 2006) ή τις διαφορετικές επιλογές
που έχουν ή θεωρούν πως έχουν τα άτομα (Σακ-
κά, 1996). Το γεγονός ότι περίπου οι μισοί έφηβοι
της μειονότητας προέρχονται από αγροτικές οι-
κογένειες πιθανώς να συνεπάγεται ότι υπάρχουν
διαφορετικές υποομάδες, οι οποίες νοηματοδο-
τούν την εμπειρία τους με διαφορετικό τρόπο. Σε
κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα σημαντικό
ερώτημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 
Το δεύτερο γενικό συμπέρασμα που προκύ-
πτει, κυρίως από την έκθεση, είναι ότι οι κατηγο-
ρίες «φύλο» και «κοινωνική θέση», εκτός του ότι
διαφοροποιούν τα δεδομένα μας, χρησιμοποιού-
νται με διαφορετικούς τρόπους από τους εφή-
βους, καθώς αυτοί, προβάλλοντας στο μέλλον,
προσπαθούν να αποδώσουν νόημα στις σχέσεις
των δύο φύλων και να κατανοήσουν τον εαυτό
τους ως άνδρες και γυναίκες. Στο πλαίσιο αυτό,
αγόρια και κορίτσια φαίνεται να τοποθετούν τον
εαυτό τους σε διαφορετικές θέσεις στη δημόσια
(π.χ. εργαζόμενη-μη εργαζόμενη) και την ιδιωτική
σφαίρα (εργαζόμενος, πατέρας, μη εργαζόμενη ή
εργαζόμενη, μητέρα κ.ο.κ.), και να κατασκευά-
ζουν πολύ διαφορετικές εικόνες των σχέσεων
ανάμεσα στα δύο φύλα, ανάλογα με τις επιλογές
που θεωρούν ότι είναι διαθέσιμες τόσο στη δη-
μόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα. 
Για παράδειγμα, από τη μια, τα αγόρια και
στις δύο ομάδες τοποθετούν τον εαυτό τους στη
θέση του άνδρα-αρχηγού και προμηθευτή της οι-
κογένειας, θεωρώντας ενδεχομένως ότι αυτός εί-
ναι (ή θα πρέπει να είναι) ο ρόλος τους ως αν-
δρών. Από την άλλη, τα αγόρια και των δύο ομά-
δων διαφοροποιούνται ως προς τις επαγγελματι-
κές τους επιλογές. Έτσι, τα αγόρια της μειονό-
τητας υπερτονίζουν το ζήτημα της οικονομικής
και επαγγελματικής επιβίωσης των ίδιων και της
οικογένειάς τους, ενώ αντίθετα οι έφηβοι της
πλειονότητας τοποθετούν τον εαυτό τους σε
επαγγέλματα που θα τους εξασφαλίζουν επαγ-
γελματική καταξίωση, οικονομική ανεξαρτησία και
θα τους επιτρέπουν να ζουν άνετα με την οικογέ-
νειά τους. 
Παράλληλα, τα κορίτσια και στις δύο ομάδες
επιλέγουν να περιοριστούν σε επαγγέλματα που
θα τους εξασφαλίζουν ελεύθερο χρόνο για την οι-
κογένειά τους, μια και τοποθετούν τον εαυτό τους
στη θέση της εργαζόμενης, μητέρας και νοικοκυ-
ράς. Τα κορίτσια της πλειονότητας, ωστόσο, από
αυτή τη θέση θέτουν το ζήτημα της συμμετοχής
του άνδρα στη φροντίδα του σπιτιού και των παι-
διών στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαιότητας,
αποβλέποντας έτσι σε πιο ισότιμες σχέσεις ανά-
μεσα στους δύο συζύγους. Αντίθετα, τα κορίτσια
της μειονότητας δεν θέτουν παρόμοιο ζήτημα και
τοποθετούν τον εαυτό τους στη θέση της «καλής
συζύγου και μητέρας», αναγνωρίζοντας την ηγε-
μονία του άνδρα.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι έφηβοι, προ-
κειμένου να ορίσουν τον εαυτό τους ως ενήλικο
άνδρα και ενήλικη γυναίκα, τοποθετούν τον εαυ-
τό τους σε διάφορες θέσεις στη δημόσια και την
ιδιωτική σφαίρα, ενώ παράλληλα διαπραγματεύ-
ονται διάφορες όψεις της γυναικείας και ανδρικής
ταυτότητας (εργασία, σχέσεις των φύλων, παιδιά
κ.ο.κ.). Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να πούμε ότι,
καθώς τα αγόρια και τα κορίτσια και των δύο ομά-
δων προβάλλουν τον εαυτό τους στο μέλλον, φαί-
νεται να προσπαθούν να δομήσουν το κοινωνικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν, να προσδιορίσουν
τη θέση τους μέσα σ’ αυτό, καθώς και να αποδώ-
σουν νόημα στις σχέσεις τους με το άλλο φύλο.
Κατά συνέπεια, όπως επισημαίνει η Halldén
(1997), η αναπαράσταση του εαυτού ως άνδρα ή
γυναίκας φαίνεται, από τη μια, να εμπεριέχει τον
πειραματισμό με τις ευκαιρίες και δυνατότητες
που παρέχονται στο πλαίσιο της ενήλικης σύλλη-
ψης του ανδρισμού και της θηλυκότητας  ταυτό-
χρονα ωστόσο φαίνεται να εμπεριέχει και τον πει-
ραματισμό με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες
που παρέχονται στο πολιτισμικό πλαίσιο στο
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οποίο κινούνται οι έφηβοι, έτσι όπως αυτό καθο-
ρίζεται από την κοινωνική θέση της κάθε ομάδας.
Καταλήγοντας, πρέπει να πούμε ότι περιορι-
σμό της μελέτης μας αποτελεί το γεγονός ότι οι
εκθέσεις των εφήβων της μειονότητας ήταν ολι-
γόλογες, ίσως λόγω των δυσκολιών έκφρασης
των εφήβων στην ελληνική γλώσσα, ή ίσως λόγω
του γεγονότος ότι οι έφηβοι της μειονότητας ανα-
γκάζονται να περιγράψουν τύπους οικογενειακής
ζωής που δεν τους είναι αναγκαστικά γνωστοί, δε-
δομένου ότι οι περισσότεροι προέρχονται από
σπιτικά όπου η πλειοψηφία των μητέρων δεν ερ-
γάζεται. Επιπλέον, όπως ήδη έχει αναφερθεί, σε
καμία περίπτωση οι συμμετέχοντες/-ουσες δεν
αντιπροσωπεύουν το γενικό πληθυσμό, εφόσον οι
έφηβοι της πλειονότητας προέρχονται από δύο
μόνο σχολεία αστικού κέντρου της περιοχής της
Θράκης, ενώ εκείνοι/-ες της μειονότητας αποτε-
λούν μία από τις πολλές υποομάδες της. 
Η παρούσα μελέτη ωστόσο αποτελεί μια
πρώτη προσπάθεια διερεύνησης των τρόπων με
τους οποίους αγόρια και κορίτσια από διαφορετι-
κά πολιτισμικά περιβάλλοντα εκφράζουν τις αντι-
λήψεις τους σχετικά με τα μελλοντικά τους σχέ-
δια και τις προοπτικές ζωής στο πλαίσιο των έμ-
φυλων σχέσεων των δύο φύλων. Σ’ αυτό το πλαί-
σιο αναδεικνύει τις πολλαπλές ταυτότητες φύλου
που δομούνται από πολιτισμικά διαφορετικές, ως
προς το φύλο, τη θρησκεία και την κοινωνική θέ-
ση, ομάδες εφήβων.
Με δεδομένο ότι: (α) οι έφηβοι της μειονότη-
τας αποτελούν μια ομάδα η οποία υφίσταται δια-
κρίσεις λόγω της κοινωνικής της θέσης (Διβάνη,
1999. Ασκούνη, 2006 μεταξύ άλλων) και της οποί-
ας οι αντιλήψεις για τα δύο φύλα ουδέποτε έχουν
διερευνηθεί, καθώς και (β) ειδικά τα κορίτσια αυ-
τής της ομάδας μπορεί να υφίστανται πολλαπλές
διακρίσεις που απορρέουν από την κοινωνική θέ-
ση και το φύλο, η παραπέρα διερεύνηση και κα-
τανόηση των αναγκών αγοριών και κοριτσιών
μπορεί να εξυπηρετήσει το σχεδιασμό παρεμβα-
τικών δραστηριοτήτων στο σχολείο που θα απο-
σκοπούν τόσο στη διεύρυνση των ταυτοτήτων
των φύλων όσο και στον επαγγελματικό προσα-
νατολισμό και τη συμβουλευτική για την κάλυψη
των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας.
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«My wife won’t work…she’ll be a housewife…»: 
The expectations of adolescents of minority status 
on gender relations in the private and public sphere
DESPINA SAKKA1
The aim of the present study is to explore the expectations of adolescents of
minority status (i.e. of Muslim religion and diverse cultural origin)2 on their future
professional and family life as well as on gender relations. To this purpose,
adolescents’ views and expectations from both the dominant and minority groups are comparatively
examined. One hundred and eighty adolescents participated in the study (86 for the dominant group and 94
for the minority). All participants (82 boys and 98 girls) attended Lyceum. Quantitative and qualitative data
were collected concerning the adolescents’ expectations on their future employment and family life as well
as their views on gender relations in the public and private sphere. Data included the subjects’ answers to
a questionnaire and a composition titled “One day in my future family”. Τhe results of the study reveal the
multiple gender identities that are constructed by culturally diverse, in terms of gender, religion and social
status, groups of adolescents. Moreover, suggest that as boys and girls of both the minority and the dom-
inant groups project themselves in the future, they try to actively construct the social context they will live in,
to position themselves within it and to provide meaning to gender relations. 
Keywords: Minority, Gender identity, Gender relations, Adolescents’ expectations.
1. Address: Associate Professor in Social Psychology, Department of Primary Education, School of
Education, Democritus University of Thrace, Nea Hili 68100 Alexandroupolis. E-mail:
dsakka@eled.duth.gr
2. The only minority officially recognized by the Greek state is that designated by the Lausanne Treaty (Dragonas
& Fragoudaki, 2006).
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